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MOGU]NOSTI POSLOVANJA MALIH
OBITELJSKIH RIBNJAKA
R. Safner, T. Treer, I. Ani~i}, M. Piria
Saetak
Tranzicijske promjene u Srednjoj Europi bitno su utjecale na ukupnu poljo-
privrednu proizvodnju, pa tako i na slatkovodnu akvakulturu. U mnogim je
zemljama proizvodnja smanjena na samo tre}inu, a znatan broj velikih
ribnja~arstava smanjio je svoje proizvodne povr{ine. S druge strane, vanu
ulogu odigrao je i rastu}i senzibilitet za probleme okoli{a pridonijev{i popu-
larizaciji eksploatacije kopnenih voda za {portski ribolov, {port i rekreaciju.
Navedene su promjene utjecale i na neke male obiteljske farme koje do
sada nisu bile angairane u ribarstvu, da mu se posvete na druk~iji na~in.
Stoga ovaj rad razmatra mogu}nosti poslovanja malih obiteljskih ribnjaka u
novim uvjetima. Posebno se analizira njihov rad kao objekata za komercijalni
{portski ribolov, te za ciprinidnu i salmonidnu akvakulturu.
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UVOD
Tranzicijske promjene u Srednjoj Europi bitno su utjecale na ukupnu
poljoprivrednu proizvodnju, pa tako i na slatkovodnu akvakulturu. U mnogim
je zemljama proizvodnja smanjena na samo tre}inu, a znatan broj velikih
ribnja~arstava smanjio je svoje proizvodne povr{ine (T r e e r , 1996; V a r a d i ,
1996). Ovi ozbiljni problemi rezultirali su i odravanjem me|unarodne
konferencije u Budimpe{ti godine 1996., na kojoj su srednjoeuropski ribarski
stru~njaci poku{ali na}i rje{enja. Jedna od preporuka jest i razvoj komercijal-
noga {portskog ribolova, ~ija je vanost u razvijenu svijetu velika (V a r a d i ,
1999).
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Tako se u SADu kao glavni argument u prilog akvakulturi, uz profit,
spominje i unapre|enje {portskog ribolova. Kao dodatni razlozi navode se i
ekstenzivna dopunska akvakultura, kao izvor ivotinjskih bjelan~evina za
vlastite potrebe, te akvakultura iz hobija. No, ni svi profitabilni uzgajiva~i ne
proizvode ribu za hranu ili ukrasne potrebe. Jedan od najzna~ajnijih i vrlo
profitabilnih dijelova akvakulture jest i proizvodnja mamaca za {portski ribolov
(S t i c k n e y , 1993).
Akvakultura je istodobno prijetnja prirodnom okoli{u i njegovoj biolo{koj
raznolikosti (A n i ~ i }  i T r e e r , 1997). Ovu ~injenicu treba imati na umu pri
svakoj raspravi o poljoprivrednim tehnologijama, pa tako i pri raspravi o
problemima vezanima za ekonomiku poljoprivredne proizvodnje (M a c e l j s k i
i I g r c  B a r ~ i } , 1999). Balansirani odnos i uspostavljanje optimalne rav-
notee izme|u ovih naizgled suprotstavljenih kategorija preduvjet je uspje{na
gospodarenja (S t i c k n e y , 1993). Osim toga, koli~ine su slatke vode ogra-
ni~ene, {to dovodi do natjecanja izme|u raznih korisnika. Takav se odnos
negativno odraava na ograni~avaju}e koli~ine vode raspoloive za akvakul-
turu, kao i na njihovo povi{eno optere}enje (S a f n e r  i sur., 1994). Mogu}e
prevladavanje ovog suparni~kog odnosa za vodu i prostor jest u obostrano
korisnoj suradnji (20%Ivo{0%, 1988). Turisti~ka industrija koja se koristi
znatnim koli~inama raspoloive vode istodobno formira i glavno tri{te za
plasman ribe. Ovakav rastu}i senzibilitet za probleme okoli{a pridonosi
popularizaciji eksploatacije kopnenih voda za {portski ribolov, {port i rek-
reaciju.
Prevladavaju}i dio agrarne strukture Hrvatske ~ine obiteljska poljopri-
vredna gospodarstva, vrlo razli~ita po svojim dru{tvenoproizvodnim obi-
ljejima. U novije doba nastupa odre|ena polarizacija u obiteljskoj poljo-
privredi, uz ja~anje tzv. vitalnih gospodarstava trno usmjerenih i specijalizi-
ranih. Na drugoj je strani mno{tvo malih i preteito samoopskrbnih gospodar-
stava kojima je poljoprivreda dopunska djelatnost (P a r  i sur., 1999). Isto-
dobno, negativni procesi u akvakulturi, sli~ni onima u srednjoj Europi,
doga|aju se i u Hrvatskoj. Slatkovodna je proizvodnja od 1990. pala s 12 000 t
na samo 4 000 t (Turk, 1998). No, ove su promjene utjecale i na neke male
obiteljske farme, koje do sada nisu bile angairane u ribarstvu, da mu se
posvete na druk~iji na~in. Prosje~na takva farma u Hrvatskoj posjeduje oko 1 ha
vodene povr{ine, ima ~etiri ~lana obitelji, a prihod povezan s ribarstvom
sudjeluje s oko 70% u ukupnom prihodu. Vlasnik je obrtnik ~etrdesetih godina,
koji prodaje oko tri tone ribe na godinu, ponajprije restoranima i {portskim
ribolovcima jer se u dana{njoj situaciji najtee zara|uje samo uzgojem riba.
Osnovni problemi s kojima se takvi farmeni suo~avaju, napose u po~etku svoje
djelatnosti, nov~ane su prirode (T r e e r  i sur., 2000). Stoga smo ovim radom
nastojali dati osnovne smjernice u poslovanju malih obiteljskih ribnjaka.
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[PORTSKI RIBOLOV
[portski je ribolov ve} desetlje}ima vrlo napredna ribarska djelatnost u
razvijenim zemljama. On je povezan s cijelom mreom financijski zna~ajnih
dopunskih poslova, kao {to su proizvodnja pribora ili uzgoj mamaca (M a s o n
i sur., 1992; S t i c k n e y , 1993), pogoni za industrijsku preradu, specifi~ne
djelatnosti u prometnom i tri{nom procesu, brodogradnja, proizvodnja mrea,
proizvodnja ribarskih alata, tvornice riblje hrane i lijekova, vodoprivredne i
gra|evinske organizacije i dr. (T r e e r  i sur., 1995). Stoga je na ovom podru~ju
razvijena vrlo intenzivna znanstvena aktivnost koja prou~ava razli~ite aspekte
{portskog ribolova, kao {to su tehni~ki (R e y  i Mu n o z  C h a p u l i , 1991),
sociolo{ki (H u d g i n s , 1984) ili gospodarstveni aspekti (G r e e n , 1991).
Komercijalno iskori{tavanje postoje}ih vodnih akumulacija i neiskori{tenih
zemlji{nih povr{ina pogodne konfiguracije unutar obiteljskih gospodarstava
mogu}e je preko {portskog ribolova. Takvi su objekti registrirani kao {portski
ribnjaci za ekstenzivni uzgoj ribe. Nasa|uju se komercijalno lovnim kategori-
jama ribe uz nisku razinu dodatne prihrane. Velika gusto}a nasada jam~i
siguran ulov, {to je i pretpostavka poslovnog uspjeha. Profit se ostvaruje
prodajom dnevnih karata uz ograni~eni dopu{teni ulov ribe koji je ura~unan
u cijenu karte, prodajom dnevnih karata uz neograni~eni dnevni ulov koji se
dodatno napla}uje ili samo naplatom ulova.
U na{im klimatskim uvjetima ribolovna sezona na ciprinidnim ribnjacima
moe otpo~eti ve} po~etkom travnja, a zavr{iti potkraj listopada. Uz pret-
postavku da su najintenzivniji ribolovni dani dani tjednog odmora i praznika,
moe se ra~unati s godi{njim izlovom ribolovnim {tapom od 3 000 do 5 000
kg. ha1 ribe. Karakter registracije ovakvog pogona omogu}uje i komercijalni
uzgoj ribe na takvim ribnjacima, kao i njenu direktnu prodaju. Ovisno o
fizikalnokemijskobiolo{kim zna~ajkama vode, odabiru se i odgovaraju}e vrste
riba za nasad.
Suvremeniji pristup {portskom ribolovu »uhvati pa pusti«, koji je sve
prisutniji i na na{im vodama, tako|er se moe ostvariti na ovakvim, i to
ponajprije ciprinidnim objektima. On pretpostavlja manji ukupni nasad, ali
znatno krupnije ribe trofejne vrijednosti. Za lov takve trofejne ribe ({aran,
amur), koja mora biti dobre lovnosti, napla}uje se skuplja dnevna karta, a
uhva}ena, neozlije|ena riba nakon fotografiranja oprezno se vra}a u vodu.
Neupitno je da se u istoj ribolovnoj sezoni ova riba lovi i po nekoliko puta.
Atraktivnost lokacije, blizina ve}ih gradskih sredi{ta i prometna povezanost uz
dopunsku ponudu (ugostiteljstvo, rekreacija) dodatni su arugmenti profitabil-
nosti takvih objekata.
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UZGOJ [ARANA
Uzgoj {arana moe se usmjeriti na uzgoj mla|a ili na uzgoj konzumne ribe.
Uzgoj {aranskog mla|a moe se pak organizirati u nekoliko faza. Svaka od
tih faza moe biti zasebna cjelina ili dio ukupnih aktivnosti.
Prirodno mrije{}enje {arana i proizvodnja nekoliko dana starih li~inki
komercijalno su isplativi samo za potrebe vlastita nasada. Matice za ovakav
pogon nabavljaju se s punosustavnih ribnja~arstava prije svake sezone mri-
je{}enja. U suprotnom, za uzgoj i dranje vlastitih matica treba odvojiti
posebne vodne povr{ine. Takve su matice izrazito skupe jer se rabe samo
jedanput na godinu za mrijest, a cijelu ih godinu treba ~uvati i hraniti i na
vrijeme razdvojiti po spolovima.
Uzgoj li~inaka u kontroliranim uvjetima zahtijeva ve}a po~etna ulaganja i
ve}u stru~nost ribnja~ara. Takva je specijalizirana proizvodnja isplativa tek kod
osiguranog tri{ta i velikih koli~ina proizvedenih li~inaka. No, perspektiva i
opravdanost mrije{}enja riba u kontroliranim uvjetima ima svoj smisao u
{portskom ribolovu. Naime, mala obiteljska ribnja~arska gospodarstva svojom
dopunom djelatnosti mrije{}enja mogu osigurati mla| za repopulaciju ot-
vorenih voda autohtonim populacijama. To bi trebao biti integralni dio dravne
politike i njezinih programa za{tite i o~uvanja biolo{ke raznolikosti i razvoja
ukupnog ribarstva (T h o r p e  i sur., 1995).
Ekonomska isplativost uzgoja jednogodi{njega {aranskog mla|a uvjetovana
je strogim po{tivanjem odgovaraju}e tehnologije, kao i sigurnim kupcem
uzgojene ribe. Komercijalno zadovoljavaju}i prinosi mogu se posti}i inten-
zivnom tehnologijom s gustim nasadom riba na jedinicu povr{ine, dodatnom
aeracijom i prehranom kompletnom izbalansiranom hranom. No, vrlo je upitno
moe li u danim uvjetima hrvatskog ribarstva, uz znatno smanjenu proizvod-
nju konzumne ribe po proizvodnoj jedinici i ukupno smanjeni nasad, smanjene
uzgojne povr{ine, reduciranu hranidbu i gnojidbu, te probleme prodaje i
njezine naplate, ovako intenzivna proizvodnja biti i profitabilna. Proizvodnja
jednogodi{njega mla|a kao dopunske djelatnosti obiteljskog gospodarstva za
ve}i broj lokalnih obiteljskih uzgajali{ta konzumne ribe eventualno bi mogla
posti}i i pozitivne financijske efekte.
Kod uzgoja konzumnog {arana u dvogodi{njem pogonu gusto}a se nasada
odre|uje tako da se uzgoji konzumna riba prosje~ne individualne mase vi{e
od 1 000 grama. Takva se riba uzgaja u na{im uvjetima nasa|ivanjem do 2
000 komada ha1 jednogodi{njega mla|a. Gusto}om nasada od 1 200 do 1 500
komada ha1 jednogodi{njega mla|a postie se prosje~na individualna masa
konzumnih {arana oko 1 500 grama. Prosje~na individualna masa trogodi{nje
konzumne ribe mora biti vi{e od 2 000 grama. Prikazani se rezultati postiu
u poluintenzivnom sustavu gospodarenja. Takav sustav podrazumijeva nasad
{arana razli~ite nasadne strukture, nasad dopunskih vrsta riba uz {aran
([ a t o v i } , 1967), dodatnu gnojidbu ribnjaka i dodatnu prihranu ugljikohidrat-
nim krmivima, uglavnom itaricama (H a b e k o v i } , 1982).
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Na manjim ribnjacima (5 do 10 ha) uz odgovaraju}u pripremu tla,
kvalitetu vode, gusto}u nasada kvalitetnim selekcioniranim mla|em, aeracijom,
prehranom kompletnim krmnim smjesama i stalnim stru~nim nadzorom
proizvodnja moe dosezati i do 10 000 kg ha1 konzumne ribe na godinu
(S t i c k n e y , 1993). No, u dana{njim uvjetima cjelokupnog poslovanja na{ih
ribnja~arstava, i cijelog gospodarstva, intenzivna proizvodnja konzumnog {a-
rana s velikim inputima ne moe biti profitabilna. Zbog neproporcionalno
velikih po~etnih investicija, visokih fiksnih tro{kova i nesigurnog stanja u
gospodarstvu danas {aran nije pogodna vrsta ni za uzgoj u kavezima.
Proizvodnja konzumnih {arana na malim obiteljskim gospodarstvima moe
biti donekle opravdana, nikako profitabilna, uz prodaju ribe na uem, lokal-
nom tri{tu ili eventualnu opskrbu odre|enog broja komercijalno{portskih
ribnjaka. Prehrana ribe u takvom uzgoju zasnovana je na vi{kovima vlastite
ratarske proizvodnje. Ovakvi pogoni za uzgoj raznih kategorija {arana imaju
svoje opravdanje i zbog uporabe zemlji{ta lo{ije kakvo}e koje se u druge svrhe
gotovo i ne moe iskoristiti.
UZGOJ PASTRVA
Kalifornijska je pastrva osnova intenzivne proizvodnje u salmonikulturi, bilo
u betonskom bilo u zemljanom ribnjaku, bilo pak u kaveznom uzgoju.
Prisutnost drugih vrsta salmonida, u proizvodnji konzuma, izraena je u
malom postotku (kavezni uzgoj lososa). Proizvodnjom ostalih, tzv. divljih
salmonidnih vrsta, nastoji se osigurati nasadni materijal za poribljavanje i
repopulaciju otvorenih voda (T r e e r  i sur., 1995).
Osnovne elemente uzgoja pastrva ~ine kakvo}a i koli~ina vode. Kakvo}a
vode mora zadovoljavati normative prve kategorije voda u svim elementima
po Zakonu o klasifikaciji voda. Koli~ina vode presudna je u odre|ivanju,
odnosno u ograni~avanju prirasta mase. Smatra se da je pri temperaturi vode
od 13 ºC i protoka od 1 ºC s1 realno o~ekivati godi{nju proizvodnju od 50 do
85 kg.
Mala su obiteljska ribnja~arska gospodarstva parcijalna ili polusustavna
salmonidna ribogojili{ta specijalizirana samo za jednu od uzgojnih faza.
Naj~e{}e je to faza uzgoja konzumnih kategorija koja je po osjetljivosti
postupka i najjednostavniji dio uzgojnoga procesa, a ujedno i produkt svih
prethodnih pozitivnih i negativnih u~inaka. Kategorije ribe koje se rabe za
nasad vrlo su otporne na stresne situacije, utjecaj bolesti, te nepredvidive i
iznenadne poreme}aje kvalitete vode i hrane. Postotak je preivljavanja vrlo
visok uz mortalitete od samo 3 do 5% (A g a n o v i } , 1979). Proizvodnja je
namijenjena lokalnom tri{tu konzumne ribe i/ili lokalnim objektima za
komercijalno{porstki ribolov. Smatra se da veli~ina povr{ina za ovakav tip
gospodarenja ne bi smjela prelaziti 0,13 ha. Nasadni se materijal nabavlja na
punosustavnim salmonidnim ribogojili{tima, a ako to klimatski uvjeti do-
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pu{taju, konzumna se riba proizvodi u turnusima. Uzgojem u turnusima
maksimalno se iskori{tavaju proizvodni kapaciteti polusustavnoga pastrvskog
ribogojili{ta tijekom cijele godine. Trajanje je jednog turnusa, tj. uzgoja pastrve
od pretkonzumne do konzumne veli~ine, izme|u 3 i 4 mjeseca. Prvi turnus
naj~e{}e po~inje ve} po~etkom oujka, a zavr{ni izlov tre}eg turnusa zavr{ava
potkraj prosinca, odnosno sredinom sije~nja. Na ovaj se na~in ukupna proiz-
vodnja, ovisno o broju turnusa, vi{estruko pove}ava.
Konzumna pastrva moe se uspje{no uzgojiti i u kavezima. Takav uzgoj
podrazumijeva nasa|ivanje pretkonzumnih kategorija pastrva i njihov uzgoj do
konzumne veli~ine, tj. parcijalno salmonidno gospodarstvo. Ovisno o lokaciji i
karakteristikama vode, gusto}a nasada moe biti i ve}a od 20 kg m3 kaveza
(Templeton, 1995). Uz odgovaraju}u tehnologiju mogu}e je ostvariti i ve}i broj
godi{njih proizvodnih ciklusa. Nasa|ivanjem pastrva koje su pre{le fazu
smoltifikacije, a to su sve pretkonzumne kategorije, mogu} je njihov uzgoj i u
braki~nim vodama i u moru (B a r d a c h , 1972; T e s k e r e d  i } , 1984).
Obiteljska ribnja~arska gospodarstva koja se bave mrije{}enjem salmonida
imaju mrjestili{ta malog kapaciteta. Njihova osnovna funkcija i namjena
orijentirane su isklju~ivo na mrije{}enje »divljih salmonidnih vrsta« i uzgoj
nasadnog materijala za poribljavanje otvorenih voda.
Osnivanje obiteljskoga salmonidnog ribogojili{nog gospodarstva trai velika
po~etna nov~ana ulaganja. Ta su ulaganja znatna ve} u samo zemlji{te na
odgovaraju}oj lokaciji budu}eg objekta i u naknade za uporabu vode prema
vodoprivrednoj suglasnosti. Zatim slijede znatna ulaganja u same uzgojne
objekte bez obzira na to je li rije~ o betonskim ili zemljanim bazenima ili pak
o kaveznim konstrukcijama. Visoko je i po~etno ulaganje u nasadnu pretkon-
zumnu ribu, kao i u hranu za njezin uzgoj, koja mora biti kompletna i
potpuno izbalansirana, a gotovo je isklju~ivo iz uvoza.
Intenzivna proizvodnja konzumne pastrve u turnusima pove}ava ukupnu
razinu ribogojili{ne proizvodnje, ali istodobno znatno pove}ava i nuna ula-
ganja. Takva proizvodnja moe biti profitabilna samo uz permanentno sigurno
tri{te i urednu naplatu prodane ribe. Dio uzgoja moe se prodati preko
trgova~ke mree, a dio u objektima za komercijalno{portski ribolov.
Summary
THE POSSIBILITIES OF SMALL FAMILY FISH FARMS
MANAGEMENT
R. Safner, T. Treer, I. Ani~i}, M. Piria*
The transitional changes in Central Europe significantly influenced the entire
agriculutral production, Croatian freshwater aquaculture included. The pro-
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duction in many countries fell down to only one third, while many bih fish
farms reduced their production acreage. On the other hand, more alert
sensitivity to ecological problems made water exploitation for angling, sport
and recreation purposes, quite popular.
Some small farms that have not been into fisheries yet, were influenced
to change their business policy and take part in new viewpoints of fisheries.
The possibilities of small family fish farm management in new conditions in
particular as regard to commercial sport fisheries, to cyprinid as well as
salmonid aquaculture are therefore discussed in this paper.
Key words: Family fish farms, management, aquaculture, sport fishing
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